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ABSTRAKT

Sot teknologjia informative dhe informata janë bërë ndër burimet më me rëndësi për ekzekutivin
gjatë formimit të udhëheqjes së një organizate krahas njerëzve, parave, materialit apo
makinerisë.
Sistemit informativ përbëhet nga njerëzit dhe pajisjet, kurse detyrë e tij është mbledhja e të
dhënave, përpunimi, memorizimi dhe transmetimi i tyre. Sistemi informativ proceson informata
nga të dhëna përkatësisht ai transferon inpute në outpute sipas nevojave dhe kërkesave për
informata.
Kërkesat e biznesit për sisteme informative janë rritur shumë dhe nga ana tjetër zhvillimi i
shpejtë i teknologjisë informative jep mundësinë për aplikimin e llojeve të ndryshme harduerike
dhe softuerike, të cilat para disa viteve nuk kanë ekzistuar, ku

gjithashtu ndihmojnë në

zhvillimin dhe plotësimin e kërkesave për sistemet e informacionit.
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HYRJE

Në dy dekadat e fundit, teknologjia e informacionit ka arritur një hov te madh , që po vazhdon
të ndikoj në jetën tonë personale, shoqërore dhe publike. Kjo teknologji e informacionit trajton
të dhëna dhe informacione të përfaqësuara në formë digjitale, tekste, imazhe, grafike etj. IT
ndihmon në optimizimin e përdorimeve të pakta përmes mbështetjes inteligjente e cila na
ndihmon në vendimmarrje dhe që është bërë një proces mjaft kompleks për shkak të mjedisit
konkurrues, burimeve te pakta, presioneve të kohës dhe detyrimet e pashmangshme për të arritur
qëllimet.
Teknologjia e informacionit ka ndikuar në procesin e vendimmarrjes në të gjitha sferat e jetës,
duke përfshirë këtu fabrika, stacione hekurudhore, aeroporte, banka, hotele, spitale, transport
dhe në blerje. Kjo teknologji është duke u përdorur në mënyrë të gjerë për marrjen e vendimeve,
lehtësinë e funksionimit, komunikimin, dhe mbajtjen e të dhënave. Proceset e biznesit të bazuara
në web, sigurojnë proceset e pagesave dhe menaxhimin e biznesit të cilin mund ta bësh edhe pa
qenë në zyre apo organizatë.
Të gjithë ata që punojnë në një biznes, nga personat të cilët paguajnë faturat e deri te ata persona
të cilët punësojnë dhe pushojnë njerëzit nga puna përdorin sistemet e informacionit.
Përdorimi i sistemeve të informacionit të menaxhimit është bërë i nevojshëm për çdo organizatë
për të lehtësuar procedurat e punës, përmirësuar efikasitetin, produktivitetin dhe për të
përmirësuar performancën në përgjithësi. Rëndësia e sistemeve të informacionit së menaxhimit
vjen nga përfitimet që gjenerohen nga ky sistem, duke siguruar informacion të dobishëm në
kohën e duhur, kursimet e kohës, dhënien e informacionit pa vonesa dhe gabime, përmirësimin e
menaxhimit te punës.
Menaxhimi i sistemeve të informacionit ka ndikuar ne automatizimin e detyrave. Automatizimi
mund të kursej para, resurse, reduktimin e punëtorëve dhe të përmirësoj rrjedhën e punës
organizative. Në kompanitë e telekomunikacionit, MIS në përgjithësi mundëson mbledhjen,
procesimin dhe ruajtjen e informacionit.
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1

Definimi i MIS

Sistemi i informacionit të menaxhimit është një nga mjetet më të rëndësishme në çdo organizatë,
e cila synon të sigurojë informata të besueshme, të plota, të arritshme dhe të kuptueshme në
kohën e duhur për përdoruesit e sistemit.
Sistemi informativ i menaxhimit nuk është teknikë e re për menaxhimin e informacionit mund të
thuhet se përdorimi i kompjuterëve në MIS është i ri. (Patterson, 2005)
Tradicionalisht teknikat e sistemit të informacionit të menaxhimit u përdorën për të siguruar
informacion për menaxherin ose autoritetet më të larta të një organizate.
Duke përdorur MIS menaxheri i informacionit bëhet në gjendje të planifikojë dhe kontrollojë
operacione të ndryshme të një organizate që i ndihmon më tej për të marrë një vendim të mirë
për biznesin efektiv. Kompjuteri ka shtuar një ose më shumë dimensione të tilla si shpejtësia,
saktësia, besueshmëria dhe vëllimi i rritur i të dhënave që mundëson shqyrtimin e alternativave
të tjera në një proces vendimmarrës.
Qëllimi është që të plotësojë nevojat e përgjithshme të informacionit të të gjithë menaxherëve
në firmë. MIS siguron informacionet për përdoruesit në formë të raporteve. Ato ofrojnë raporte
përmbledhëse mbi operacionet e ndërmarrjes dhe ndonjëherë ofrojnë lidhje në internet me
transaksionet individuale. Kjo është arsyeja pse këto sisteme quhen gjithashtu edhe sistemi i
mbështetjes së operacioneve. Me fjalë të thjeshta mund të vijm në përfundim se MIS është një
sistem informacioni, i cili siguron mbështetje të informacionit për vendimmarrje në organizatë.

Konceptualisht MIS përbëhet nga tre fjalë:



“Management”: ofrojnë ose zhvillojnë strategji dhe qëllime dhe duke zgjedhur shkallën
më të mirë të veprimit për të arritur një plan.



“Information”: formë e përpunuar e të dhënave, përbërësit e përgjithshëm të
informacionit janë të dhënat e procesuara, të dhënat e marra ose të dhënat e përdorura për
qëllime të ndryshme.
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“System”: mbledhja e komponentëve të ndërlidhura të përdorura për arritjen e qëllimit të
caktuar në mënyrë efektive.

Në kompanitë e telekomunikacionit, MIS në përgjithësi mundëson mbledhjen, përpunimin dhe
ruajtjen e informacionit, me qëllim të përgjithshëm për ta pasur atë informacion në dispozicion
sipas kërkesës në formatin e kërkuar. (James A O'Brien, George M.Marakas, 2007)
Kompanitë e telekomunikacionit

nuk mund të punojnë pa sistemet e menaxhimit të

informacionit, pasi numri i pjesëmarrësve në këto kompani është më shumë se një milion
abonentë, prandaj është e vështirë të ruhen të dhënat e tyre duke përdorur metodën manuale
(duke përdorur file).
Një nga objektivat kryesore të MIS është përmirësimi i performancës se përgjithshme dhe
kapacitetin e punës së një organizate duke përdorur konceptin e teknologjisë së informacionit në
një mënyrë efektive. Sistemi informativ i menaxhimit punon në tre shtresa të menaxhimit të
quajtura menaxhim operacional, menaxhimi i mesëm dhe menaxhmenti i lartë.

2.2

Komponentët e MIS

Një menaxhim i sistemit te informacionit përbëhet nga pesë komponentë kryesorë, pra njerëzit,
proceset e biznesit, të dhënat, harduari dhe softueri. Të gjithë këta komponentë duhet të punojnë
së bashku për të arritur objektivat e biznesit. (Components of MIS)

Njerëzit - këta janë përdoruesit të cilët përdorin sistemin e informacionit për të regjistruar
transaksionet e përditshme të biznesit. Përdoruesit zakonisht janë profesionistë të kualifikuar si
kontabilistët, menaxherët e burimeve njerëzore etj. Departamenti i TIK zakonisht ka stafin
mbështetës i cili siguron që sistemi po funksionon siç duhet.
Procedurat e biznesit - këta ranë dakord për praktikat më të mira që udhëzojnë përdoruesit dhe
të gjithë komponentët e tjerë se si të punojnë në mënyrë efikase. Procedurat e biznesit zhvillohen
nga njerëzit, p.sh. përdoruesit, këshilltarët, etj.
Të dhënat - transaksionet e regjistruara të biznesit ditor. Për një bankë, të dhënat mblidhen nga
aktivitete të tilla si depozita, tërheqje etj.
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Hardueri - përbëhet nga kompjuterë, printerë, pajisje të rrjetëzimit etj. Pajisja siguron fuqinë
informatike për përpunimin e të dhënave. Gjithashtu siguron aftësi të rrjetëzimit dhe printimit.
Hardueri përshpejton përpunimin e të dhënave në informata. (Components of MIS)
Softueri - këto janë programe të cilat përdoren në harduer. Softueri ndahet në dy kategori
kryesore, përkatësisht softueri i sistemit dhe aplikacionet softuer. Softueri i sistemit i referohet
sistemit operativ, d.m.th. Windows, Mac OS dhe Ubuntu etj. Programet e aplikacioneve i
referohen softuerit të specializuar për kryerjen e detyrave të biznesit siç janë programi Payroll,
sistemi bankar, sistemi i pikave të shitjes etj.

2.3

Historia e MIS

Tabela 1: 6 Epokat e MIS (Kenneth C.Laudon,Jane P.Laudon, 2007)
Gjashtë epokat e MIS
Epoka
“Mainframes”

Pikat kryesore


Mainframe dhe sistemet e varura kryejn
operacione.



Operatorët morën kërkesa për të drejtuar pyetje
të cilat janë përpunuar në një grumbull me
kërkesa të tjera (shpesh me anë të kartës së
shënimit) dhe e kanë kthyer informacionin më
vonë.

“Minicomputers”



Më te vogla se një “mainframe”



Kërkesat për të marrë informacion u futën
nëpërmjet terminaleve. Procesi ende kërkoi
operatorë, dhe nuk siguroi rezultate në kohë
reale.
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Kompjutere Personal



Përdoruesit kishin kompjutera në tavolinat e
tyre, por shpesh nuk ishin të lidhur me njëritjetrin.

Client/Server Networks



Kompjuterat (aka klientët) i qasen të dhënave në
serverë përmes rrjetit lokal.



Klienti (shpesh një PC) dhe serveri shumë
shpesh ndanë përpunimin.



Përdoruesit mund të dorëzojnë vetë kërkesat dhe
të marrin informacion në kohë reale.



Një klient shpesh ëshë i lidhur me nje server të
vetëm.

Enterprise Computing



• Klientët mund të arrijnë të dhënat në serverë
kudo në rrjetin e biznesit.

Cloud Computing



Të dhënat janë të ruajtura përmes harduerëve të
shpërndarë që mund të arrihen nëpërmjet
internetit



Një ofrues i zotëron “cloud serverat dhe
bizneset me qira për te pasur hapësire që të
ruajmë të dhënat.

Historia moderne e MIS është paralel me evolucionin e pajisjeve kompjuterike dhe softuerit.
Sot, të gjitha sistemet kompjuterike që mbledhin, përpunojnë, ruajnë dhe komunikojnë ato të
dhëna si informacion zakonisht përkufizohen si menaxhim i sistemeve te informacionit, ose MIS.
Shumë ekspertë të MIS-it ndajnë historinë e MIS-it në pesë periudha, nga Kenneth dhe Jane
Laudon, autorë të Sistemit të Menaxhimit të Informacionit të Menaxhimit: (Kenneth
C.Laudon,Jane P.Laudon, 2007)


Epoka e parë: Mainframe and minicomputer computing



Epoka e dytë: Personal computers
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Epoka e tretë: Client/server networks



Epoka e katërt: Enterprise computing



Epoka e pestë: Cloud computing

2.3.1 Epoka e parë

Epoka e parë, para vitit 1965, ishte periudha e kompjuterë të mëdhenjë që gjendeshin në dhomat
e posaçme të kontrolluara nga temperatura dhe teknikët e kërkuar të kompjuterëve për të operuar.
IBM ishte një furnizues i vetëm hardueri dhe softueri. Ndarja e kohës kompjuterike ishte e
zakonshme për shkak të kostos së madhe të mbajtjes dhe funksionimit të mainframes. Teksa
teknologjia kompjuterike avancohej dhe kompjuterët u tkurrën në madhësi, kompanitë mund të
përballonin “minicomputers”, ende shumë të shtrenjta sipas standardit të sotëm, por mjaftueshëm
të përballueshëm për kompanitë e mëdha që të posedojnë kompjuterin e tyre në shtëpi. (Kenneth
C.Laudon,Jane P.Laudon, 2007)

2.3.2 Epoka e dytë

Epoka e dytë e kompjuterëve personal filloi në vitin 1965 me futjen e mikroprocesorit. Nga
1980, ajo ishte në lulëzim të plotë me përhapjen e me kosto të ulët Apple I dhe II dhe IBM
personal kompjuter, ose PC. Futja e softuerit të spreadsheetit VisiCalc fuqizoi punonjësit e
zakonshëm me aftësinë për të bërë detyra që kompanitë paguan shuma të mëdha për të bërë 10
vjet më parë. (Kenneth C.Laudon,Jane P.Laudon, 2007)

2.3.3 Epoka e tretë

Si fuqia informatike dhe autonomia e transferuar tek punonjësit e zakonshëm në vitet 1980, u
ngrit një nevojë e njëkohshme për të ndarë informacionin kompjuterik me punonjësit e tjerë
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brenda ndërmarrjes afariste. Kjo nevojë ka avancuar tranzicionin në rrjetin klient / server MIS të
epokës së tretë. Punonjësit në të gjitha nivelet e organizatës mund të ndajnë informacione në një
shumëllojshmëri formatesh përmes terminaleve kompjuterike të lidhura me serverët e
kompjuterëve mbi rrjetet e përbashkëta të quajtur intranets. (Kenneth C.Laudon,Jane P.Laudon,
2007)

2.3.4 Epoka e katërt

Epoka e katërt, ndërmarrja informatike, aplikacione softueri të njëanshme të përdorura nga
departamente të ndryshme në një platformë të integruar të ndërmarrjes që u qas në rrjetat me
shpejtësi të lartë. Zgjidhjet e programeve të ndërmarrjeve integrojnë operacionet esenciale të
biznesit - marketingun dhe shitjet, kontabilitetin, financat, burimet njerëzore, inventarin dhe
prodhimin - për të harmonizuar punën dhe për të lehtësuar bashkëpunimin në të gjithë
ndërmarrjen. Megjithëse modulet e aplikacioneve të përdorura dhe informacioni i qasjes
ndryshojnë nga departamentet dhe nivelet e autoritetit, ndërmarrja llogaritëse mundëson një
pamje 360-shkallë të tërë operimit të biznesit. (Kenneth C.Laudon,Jane P.Laudon, 2007)

2.3.5 Epoka e pestë

Rritja eksponenciale në konsumin e bandwidthit të internetit na çon në epokën e pestë të MIS,
cloud computing. Sipas Cisco Systems, trafiku në internet në mbarë botën pritet të arrijë 2
zetabyt në vit deri në 2019. Një zettabyte është e barabartë me 1,000 ekzabajt, dhe një ekzabyte
është 1 miliard gigabajt. Cloud computing zgjidh të gjithë njerëzit nga PC-të që lidhen me zyrën,
duke lejuar qasje në ndërmarrjen MIS nga kudo me pajisje të lëvizshme.
Epoka e pestë është gjithashtu koha e mbizotërimeve të njohurive të punëtorit. Ndërsa
vendimmarrja shtyn në nivelet më të ulëta të organizatave, MIS pritet të fuqizojë gjithnjë e më
shumë punëtorët, jo vetëm si prodhues të informacionit, por edhe si konsumatorë të të njëjtit
informacion. Në fakt, punëtorët e njohurive, si prodhues dhe konsumatorë të informacionit MIS,
do të përcaktojnë saktësisht se çfarë informacioni gjeneron MIS.
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Teknologjia e informacionit dhe MIS kanë qenë sinonim. Automatizimi i detyrës (si krijimi i
raportit) çoi në një zgjerim të punës që ra nën MIS. Njëkohësisht, përkufizimi i IT-së u zgjerua
edhe më shumë, dhe tani përfshin fusha përtej MIS-it, si siguria kibernetike dhe administrimi i
rrjetit. (Kenneth C.Laudon,Jane P.Laudon, 2007)

2.4

Benefitet e MIS

MIS siguron raporte për menaxherët e ndryshëm mes menaxherëve të nivelit të mesëm dhe të
ulët të organizatës. Veçanërisht, për menaxheret e nivelit të mesëm të MIS ku jepen raporte
organizative të performancës, të cilat ndihmojnë në parashikimin e performancës së ardhshme të
organizatës. Menaxhimi i sistemeve të informacionit ofron disa përfitime për organizatën e
biznesit: të dalë me përgjigje të përshtatshme për një situatë biznesi, mjetet e koordinimit efektiv
dhe efikas ndërmjet departamenteve të ndryshme në të gjitha nivelet e organizatës, qasjen në të
dhënat dhe dokumentet relevante, përmirësimin e teknikave organizative dhe të departamenteve,
menaxhimin e aktiviteteve ditore. (Nath&Badgujar, 2013)
MIS siguron një përfitim të vlefshëm për punonjësit, ku punëtorët

nuk duhet të mbledhin të

dhëna me dorë për paraqitjen dhe analizën. Në vend të kësaj, ky informacion mund të futet shpejt
dhe lehtë në një program kompjuterik. Qasja në informacionin e nevojshëm është më i shpejtë.
Qëllimi primar i menaxhimit të sistemeve të informacionit është të ndihmojë një organizatë që të
arrijë qëllimet e saj duke u siguruar menaxherëve një pasqyrë në operacionet e rregullta të
organizatës në mënyrë që ata të mund të kontrollojnë, organizojnë dhe planifikojnë në mënyrë
më efikase. Përveç kësaj MIS ofron informacionin e duhur tek personi i duhur në formatin e
duhur dhe në kohën e duhur.

2.5

MIS ne Organizata

Menaxhimi i sistemeve të informacionit luan një rol strategjik në jetën e organizatave, siguron
menaxhmentin me informacione të përshtatshme në vendin dhe kohën e duhur për të ndihmuar
menaxhmentin të kryejë funksione të ndryshme të planifikimit, organizimit, drejtimit, kontrollit
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dhe vendimmarrjes. Çdo organizatë biznesi në këtë epokë ka nevojë për MIS për të mbajtur
gjurmët e të gjitha aktiviteteve të biznesit.
Menaxherët nuk mund të injorojnë menaxhimin e sistemeve të informacionit, sepse luajnë një rol
kaq të rëndësishëm në organizatat bashkëkohore. Sistemet e sotme ndikojnë drejtpërsëdrejti në
mënyrën se si menaxherët vendosin, planifikojnë dhe menaxhojnë punonjësit e tyre dhe, gjithnjë
e më shumë, ata vendosin cilat produkte të prodhohen, ku, kur dhe si. Prandaj, përgjegjësia për
sistemet nuk mund t'i delegohet vendimmarrësve teknikë. MIS janë bërë si të integruar në
aktivitetet tona të përditshme të biznesit si kontabiliteti, financimi, menaxhimi i operacioneve,
marketingu, menaxhimi i burimeve njerëzore apo ndonjë funksion tjetër i madh i biznesit.
Menaxhimi i sistemeve te informacionit dhe teknologjia janë pjesë thelbësore e bizneseve dhe
organizatave të suksesshme, disa do të thonë se ato janë imperativë të biznesit. Kështu ato
përbëjnë një fushë thelbësore të studimit në administrimin dhe menaxhimin e biznesit, prandaj
shumica e bizneseve përfshijnë një kurs në menaxhimin e sistemeve të informacionit. (Kenneth
C.Laudon,Jane P.Laudon, 2007)
Menaxhimi i sistemeve të informacionit mund të ndihmojnë të gjitha llojet e bizneseve për të
përmirësuar efikasitetin dhe efektivitetin e proceseve të tyre të biznesit, vendimmarrjen
menaxheriale dhe bashkëpunimin në grupet e punës, gjë që forcon pozicionet e tyre konkurruese
në tregjet që ndryshojnë me shpejtësi. Teknologjitë dhe sistemet e informacionit janë thjesht një
element thelbësor për suksesin e biznesit në mjedisin dinamik të sotëm.

2.6

Menaxhimi i sistemeve të informacionit dhe shërbimet e telekomunikacionit

Në botën e sotme të biznesit, komunikimi efektiv është një faktor kritik në suksesin e
organizatës. Shpesh, ajo që ndan menaxhimin e mirë nga menaxhimi i dobët është aftësia për të
identifikuar problemet dhe zgjidhur ato me burime të disponueshme. Një nga burimet më të
vlefshme është komunikimi efikas sepse bën një kompani në kontakt me të divizionet
operacionale, konsumatorët, furnizuesit dhe aksionarët. Sistemet e telekomunikacionit paraqesin
një grumbullimin të pajisjeve harduer dhe softuer që janë të pajtueshme dhe veprojnë së bashku
për të mundësuar transmetimin e informacionit nga një vend në tjetrin një tjetër. (Yaser Hasan
Al-Mamary,na Shamsuddin, 2014)
Sistemi i telekomunikacionit mund të transmetojë tekste, fotografi, zë ose video informacione.
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Pjesët kryesore të një sistemi të telekomunikacionit janë: (H.Rowe)


Kompjuterë si përpunues informacioni.



Terminalet ose çdo pajisje tjetër hyrëse / dalëse që dërgon informacion.



Kanalet e komunikimit mundësojnë transmetimin e të dhënave ose tingulli ndërmjet
dërguesit dhe marrësit te pajisjeve në rrjet.



Kanalet e komunikimit përdorin linjën telefonike, kabllot optike, kabllot e mbushur, etj.



Komunikimi softuer kontrollon aktivitet hyrëse dhe dalëse si dhe menaxhon funksione të
tjera të komunikimit të komunikimin në rrjet.



Funksionet ndihmëse të transmetimit të të dhënave ofrojnë modem, kontrollorë etj.

2.6.1 Shërbimet e rrjeteve publike

Shërbimet e rrjetit publik u ofrojnë përdoruesve të kompjuterëve personal qasje në bazat e të
dhënave të mëdha dhe shërbime të tjera, duke paguar në përgjithësi një pagesë fillestare plus një
shpenzim të përdorimit. Shërbimet e rrjetit publik lejojnë klientët e tyre për të regjistruar bileta
avioni, kontrollojnë parashikimet e motit, për të marrë informacione të tilla si programet
televizive, për të analizuar çmimet e aksioneve ose informacionet e investimit, komunikoni me të
tjerët në rrjet për të luajtur lojëra, lexojnë broshura apo botime të ndryshme etj. Këto shërbime
ofrohen pa pagesë. Ofruesit e shërbimeve të rrjetit janë për shembull Microsoft, America Online,
Prodgy. (H.Rowe)

2.6.2 Infrastruktura IT

Në teknologjinë e informacionit dhe në internet, infrastruktura është pjesa fizike e harduer e
përdorur për të lidhur kompjuterët dhe përdoruesit. Infrastruktura përfshin kompjuterë, serverë,
pajisje rrjetesh, duke përfshirë linjat telefonike, linjat televizive kabllore, satelitët dhe antenat,
ruterët, dhe pajisjet e tjera që kontrollojnë rrugët e transmetimit.
Infrastruktura gjithashtu përfshin softuer i cili përdoret për të dërguar, marrë, menaxhuar sinjale
të transmetuara, për të ruajtur pajisjet e rrjetit, për të mundësuar ndërlidhjen dhe bashkëpunimin,
arkivimin dhe menaxhimin e të dhënave, dhe zhvillimin e infrastrukturës. Shumë ekspertë në
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këtë fushë e përshkruajnë infrastrukturën IT si çdo gjë që mbështet qarkullimin dhe përpunimin e
informacionit. (H.Rowe)

2.6.3 Shërbimet e përbashkëta te IT

Ky nivel përfaqëson infrastrukturën si një grup shërbimesh që përdoruesit mund të kuptojnë,
përdorin dhe ndajnë, me qëllim të realizimit të biznesit të tyre. Për shembull, lidhja me klientët
dhe partnerët mund të jetë kryer me kanalin e menaxhimit të shërbimit të klientit. Për të
menaxhuar të dhënat, mund t'i përdorni shërbimet e menaxhimit të të dhënave. Për siguri, ata
mund ta përdorin sigurinë dhe shërbime të rreziku. Përshkrimi i IT infrastrukturës si një grup
shërbimesh të besueshme i mundëson biznesmenëve dhe teknologëve të diskutojnë modelet e
biznesit dhe nevojat e infrastrukturës, pasi të dyja palët ndajnë interesat e përbashkëta. (H.Rowe)

2.6.4 Sektori i telekomunikacionit në Jemen

Në thelb, shërbimet e ofruara nga telekomunikacioni mund të klasifikohen në katër lloje:
informacione, komunikim, transaksion dhe argëtim.
Në rastin e kompanive të telekomunikacionit, miratimi i suksesshëm i menaxhimit të sistemeve
të informacionit do të ndikojë në performancën organizative (përmirësimin e produktivitetit të
punës, përmirësimin e menaxhimit të punës sime, zvogëlimin e shpenzimeve, ndihmën për të
përmbushur nevojat e klientit, sigurimin e informacionit pa vonesa dhe gabime, dhe rrit
shërbimin e klientit ) kështu, të ardhurat e këtyre kompanive do të rritet dhe do të ketë një rol
pozitiv në përmirësimin e ekonomisë së vendit. Në këtë epokë, menaxhimit i sistemve të
informacionit luan rol të rëndësishëm në kompanitë e telekomunikacionit sidomos për
menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve, menaxhimi i burimeve njerëzore, faturimin dhe
sistemin e monitorimit. (Yaser Hasan Al-Mamary,na Shamsuddin, 2014)
Zhvillimi i shpejtë i TIK ka krijuar mundësi për pasuri për biznese dhe komunitete anembanë
botës. Megjithëse me ardhjen e rrjeteve të pajisjeve të telekomunikimit aktual, ende ekziston një
pabarazi në miratimin e TIK ndërmjet vendeve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim.
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Si shembull mund te marrim rastin ne sektorin e telekomunikacionit në Jemen, i cili është një
nga sektorët më të rëndësishëm që kontribuojnë në GDP të vendit. Sipas raportit të ministrit
jemenas të komunikimeve, të ardhurat totale të 2013 të sektorit të telekomunikacionit në Jemen
arrijnë në pothuajse 400 milionë dollarë.
Në përgjithësi, sektori i telekomunikacionit në Jemen ka treguar përmirësim veçanërisht për
linjën fikse abonimet dhe përdorimin e internetit.
Buxheti i alokuar për sektorin e telekomunikacionit është e barabartë me rreth 2.8% të buxhetit të
përgjithshëm të Jemenit. Ky buxhet është ndër shpërndarjet më të ulta të siguruara nga qeveria
jemenas kundër vendeve të Lindjes së Mesme. Ka katër kompani mobile ne Jemen qe janë:
Sabafon, HiTS-UNITEL(Y), Spacetel Yemen (MTN) dhe Yemen Mobile. Përveç kësaj, ekziston
një ofrues i vetëm i telekomunikimeve ndërkombëtare për Jemen-linjë fikse, teleks, dhe një
shërbim në internet që quhet Tele-Jemen. Tele-Jemen është një ndërmarrje private publike e
zotëruar bashkërisht nga kompania Britanike Cable and Wireless PLC dhe Korporata Publike e
Telekomunikacionit me përgjegjësi për të vepruar dhe zhvilluar shërbime ndërkombëtare të
telekomunikacionit, shërbimet e telefonisë celulare duke përdorur TACS, dhe shërbimet e
internetit dhe e-mail.
2.7

Menaxhimi i sistemeve të informacionit në kompanitë e telekomunikacionit

Në kompanitë e telekomunikacionit, menaxhimi i sistemeve të informacionit mundëson
përpilimin, përpunimin dhe ruajtjen e informacionit me qëllim të përgjithshëm për ta pasur atë
informacion në dispozicion në formatin e kërkuar.
Kompanitë e komunikimit përdorën kompjuterë modernë dhe serverë të avancuar të lidhur me
një rrjet të avancuar, ky rrjet lidh të gjitha qendrat e komunikimit të rrjetit me njëri tjetrin.
Sistemi lidhet me serverin kryesor në mënyrë që të dhënat të ruhen dhe filet në një server
qendror. Pra, është e lehtë për të marrë të dhënat kur është e nevojshme. Kompanitë e
telekomunikacionit zhvillojnë sistemet dhe rrjetin ku ofrojnë mbështetje teknike nga specialistët
me përvojë në këtë fushë. Përveç kësaj ofrojnë programe trajnimi të specializuara për punonjësit
e tyre për t'i ndihmuar ata të përdorin sistemet e informacionit të menaxhimit. (Beqiri, 2015)
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Kompanitë e Telekomit nuk mund të punojnë pa sistemet e menaxhimit të informacionit, pasi
numri i pjesëmarrësve në këto kompani është më shumë se një milion abonentë, prandaj është e
vështirë të ruhen të dhënat e tyre duke përdorur metodën manuale (duke përdorur file).
Siç e dimë se kompanitë e telekomunikacionit po i ruajnë të dhënat e para paguesit (emri, numri
i kartelave, etj) në një bazë të dhënash ku abonentët mund të shkojnë te cilado filial në çdo qytet
për të pyetur. Sistemet e informacionit të menaxhimit ndihmuan në automatizimin e detyrave.
Automatizimi mund të kursejë kohë, para, burime, të zvogëlojë stafin e punonjësve dhe të rrisë
rrjedhën e punës organizative. Përveç kësaj ndihmojnë në rritjen e produktivitetit të organizatës,
efektivitetit, rritjes së kënaqësisë së klientit dhe efikasitetit të punës.
Sistemet e informacionit të menaxhimit luajnë një rol kyç në jetën e organizatave, ai siguron
informacionin e duhur në kohën e duhur siç është e nevojshme për të mbështetur aktivitetet e
menaxhimit.

2.8

Zbatimi i procesit të projektimit të shërbimeve në sistemin e informacionit telekom
operator

Në kushtet e mjedisit konkurrues dhe rrethanave gjeopolitike objektive, një nga mjetet themelore
për pozicionimin e suksesshëm të operatorëve të telekomit në zonën e disa rajoneve është në
ndërtimin e sistemit që do të mundësojë zbatimin e shpejtë të shërbimeve dhe planin tarifor
fleksibël. Realizimi i një sistemi të tillë synon të sigurojë kushte që përdoruesit e shërbimit të
jenë në gjendje të kërkojnë në mënyrë identike dhe vetëm në një hap përmes kanaleve të shumta
të qasjes (Qendra Telekom ose web) çdo shërbim individual ose çdo kombinim i shërbimeve të
jetë në dispozicion në çdo pjesë të zonës në të cilën operon operatori i telekomit dhe për të marrë
llogari të personalizuar për këto shërbime. Zhvillimi i sistemit të informacionit bazohet në
zhvillimin e dy aplikacioneve kryesore: aplikimi i të dhënave të përdoruesit dhe aplikacionet e
shitjes që përdorin bazën e të dhënave. Ndërtimi i gjithë sistemit përfshin përcaktimin e
kërkesave të biznesit me krijimin e dizajnit të infrastrukturës, dizajn logjik dhe fizik të bazës së
të dhënave me specifikimin e proceseve të biznesit të synuar dhe funksionalitetin e aplikacioneve
të reja, zhvillimin dhe testimin funksional të sistemit me zhvillimin e aplikacioneve dhe skripteve
për migrimin e të dhënave, zbatimin e sistemeve me migrimin e të dhënave në një sistem të ri si
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dhe kryerjen e testeve për kontrollimin e funksionalitetin e sistemit të ri. (Larisa Schwartz, Naga
Ayachitula,Melissa Buco, 2007)

Funksionalitetet e përgjithshme që duhet të mbështeten nga sistemi i informacionit janë:


Administrimi i përdoruesve, futja dhe menaxhimi i të dhënave të të gjitha aktiviteteve të
orientuara nga përdoruesit.



Mbështetje për strukturë komplekse hierarkike të klientit.



Ndërveprimi me sistemet në mjedis.



Regjistrimi i ankesave.



Gjenerimi i raporteve për përdoruesit e shërbimit.



Menaxhimi i shitjeve me mbikëqyrjen e plotë të ekzekutimit të transaksioneve.



Gjenerimi dinamik i raporteve, dokumentacionit dhe monitorimit të procesit të shitjes.



Sigurimi i kanaleve efikase të shpërndarjes.



Mundësimi i rishikimit të informacionit të klientit në lidhje me paketat e abonimit,
përfshirë produktet, pajisjet dhe shërbimet.



Ekzekutimi i integrimit me aplikacione të tjera.

2.8.1 Menaxhimi i katalogut të shërbimit

Përkufizimi i një katalogu unik të shërbimeve të TI-së ndikohet nga: produktet, katalogu i
produkteve, oferta e produkteve dhe çmimi i produkteve vlera e të cilave ndikohet nga tre
parametrat e parë të përmendur. (Jan van Bon, Arjen de Jong, Axel Kolthof, 2008)
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Figura 1:Parametrat që ndikojnë në përkufizimin e shërbimit IT (Gerard Blokdijk, Ivanka
Menken, 2008)
Gjatë ndërtimit të sistemit të informacionit, çfarë duhet të merret parasysh është ndërtimi i disa
lloje të ndryshme të katalogëve të produktit, në varësi të kategorive të ndryshme të përdoruesve
të fundit. Është e nevojshme për të, të përcaktojnë një total prej shtatë katalogëve të produktit në
varësi të kategorive të ndryshme të përdoruesve: (Gerard Blokdijk, Ivanka Menken, 2008)

1. Katalogu i produkteve të biznesit
2. Katalogu i produkteve për konsumatorët rezidencialë
3. Katalogu i produkteve për të persona me nevoja te veçanta
4. Katalogu i produkteve për veteranët e luftës
5. Katalogu i produkteve për studentët
6. Katalog i përbashkët i produkteve

Secili nga katalogët e produkteve të paraqitura duhet të ofrojë: (Gerard Blokdijk, Ivanka
Menken, 2008)


Anëtarësimi i ofertës së caktuar në një specifikim të veçantë. Specifikimi përfaqëson një
grup të shërbimeve me karakteristika të ngjashme, të cilat shiten dhe zbatohet në mënyrë
të ngjashme.



Produkte të lidhura që përcaktojnë mënyrën e pagesës dhe çmimin.
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Lidhje me një kanal të veçantë shitjesh.



Lidhja me lloje të caktuara të elementeve të rrjetit



Lidhja me kanalet e shpërndarjes



Lidhja me promovimet e marketingut



Përshkrimi i të dhënave që duhet të futen për secilin nga produktet e shitura në lidhje me
validimin e rregullave.

Lista e çmimeve të sistemit të informacionit duhet të përfshijë kryesisht: abonimin, koston e
tarifave mujore dhe çmimin bazë të pajisjes. Ajo mund ose nuk mund të përmbajë kostot e
shërbimit të ngarkuar nga përdorimi dhe çmimet që ngarkohen me kohëzgjatje ose sasi. Katalogu
i shërbimeve të TI-së duhet të lejojë zbritje në disa kategori të ndryshme: (Gerard Blokdijk,
Ivanka Menken, 2008)


Zbritje në bazë të ofertës së veprimit



Zbritje për kohëzgjatjen e kontratës



Zbritje për gjatësinë e shërbimit të abonimit



Zbritje për secilin përdorues



Zbritje në kushte të veçanta

2.8.2 Menaxhimi i disponueshmërisë

Sistemi i ri informativ i operatorit të telekomit duhet të jetë i disponueshëm dhe funksional 24
orë në ditë gjatë 365 ditëve vit. Arsyeja për këtë është sistemi i faturimit dhe web portali që
gjithmonë duhet të jetë funksional. Kjo do të thotë se vlera e vetme e mundshme e
disponueshmërisë së sistemit është maksimumi një (100%). Për këtë qëllim duhet ndërtuar një
arkitekturë sistemesh të qëndrueshme, të dizajnohet plani i qasjes dhe të formohet një grup
profesionistësh IT që do të lëshojnë sistemin e informacionit në prodhim, përditësojnë
vazhdimisht statusin e programit për shkak të ndryshimeve eventuale në arkitekturën e sistemit.
Pjesë e arkitekturës së serverit janë: Web services, Java services,ERP, bazat e të dhënave Oracle
dhe SAP.
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Arkitekturë e anës së klientëve janë: webi, të dhënat e përdoruesit të aplikacionit dhe shitjet e
aplikacionit. Lidhja ndërmjet serverit dhe arkitekturës së anës së klientit realizohet përmes
gjuhës së ekzekutimit të proceseve biznesore (BPEL), që kryesisht përdoret për definimin e
përbërjes së web shërbimeve. (Anel Tanovic ,Fahrudin Orucevic)

Figura 2: Komponentët e arkitekturës së sistemit të informacionit të përfshira në planin e
disponueshmërisë. (Zeng, 2008)

2.8.3 Menaxhimi i sigurisë së informacionit

Siguria në aplikimet e sistemeve të informacionit të operatorëve të telekomit zbatohet në bazë të
6 niveleve ku roli më i rëndësishëm luhet nga një administrator i bazës së të dhënave,
administratorët e serverëve të aplikacioneve dhe përdoruesit përfundimtarë:

(Anel Tanovic

,Fahrudin Orucevic)


Niveli i bazës së të dhënave



Niveli i shërbimeve të web



Niveli i serverit të aplikacioneve



Niveli i aplikacionit
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Niveli i URL-së



Niveli i faqes (page)

2.8.3.1 Niveli i bazës së të dhënave

Duhet të ketë një përdorues të bazës së të dhënave që do të ketë të drejta qasjeje për të gjitha
veprimet e bazës së të dhënave dhe të cilët do të kenë qasje në të gjitha të dhënat në një sistem
informacioni. Ky përdorues ka të gjitha të drejtat e qasjes në të gjitha të dhënat që janë të
nevojshme për punë. Karakteristikat e tij, si emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin, e njohin vetëm
administratorin kryesor të bazës së të dhënave. Për qëllime të qasjes në të dhëna nga baza e të
dhënave, është e nevojshme të hyni në serverin e aplikacionit i cili përmban emrin e përdoruesit
dhe fjalëkalimin e koduar. (Anel Tanovic ,Fahrudin Orucevic)

2.8.3.2 Niveli i shërbimeve të web

Shërbimet e internetit që përdoren në aplikacionet e teknologjisë informative mund të ofrojnë më
shumë vegla për të ndihmuar, nga të cilat Oracle është zakonisht përdoruesi i shërbimeve të
internetit, që kryesisht përdoret për bazat e të dhënave të Oracle. Shërbimet e ekspozuara të
internetit nuk mund të arrihen përveçse nëpërmjet kanaleve të përcaktuara dhe të drejtave të
përcaktuara të qasjes. Të gjitha monitorimet ose përpjekjet e paautorizuara për të hyrë në
shërbimet e webit bëhen përmes aplikacionit OWSM në serverin e aplikacionit. (Anel Tanovic
,Fahrudin Orucevic)
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Figura 3: Menaxhimi i sigurisë së informacionit në sistemin e informacionit te operatori i
telekomit (Anel Tanovic ,Fahrudin Orucevic)

2.8.3.3 Niveli i serverit të aplikacioneve

Serveri i aplikacionit Oracle ka një aplikacion për menaxhimin e serverit- Enterprise Manager
Application Server Control. Ky aplikacion ekzekutohet në server dhe mund të arrihet duke
njohur emrin dhe fjalëkalimin e administratorit. Administratori kryesor i serverit të aplikacioneve
është përgjegjës për krijimin, caktimin e roleve dhe të drejtat e qasjes në serverin e aplikacionit.
Rolet dhe përdoruesit e aplikacioneve mund të jenë ruajtur në serverin e aplikacionit. (Anel
Tanovic ,Fahrudin Orucevic)

2.8.3.4 Niveli i aplikacionit

Aplikacionet e ndjeshme ndaj sigurisë dhe komponentët e sistemit të informacionit ndahen në:
URL (imazhe, file, etj.), dhe në faqe (JSP, HTML, CSS, etj.). Çdo përbërës i ndjeshëm ndaj
sigurisë përfaqëson një sistem privilegjimi. Të gjitha privilegjet janë grupuar në role të aplikimit.
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Kushdo që ka qasje në komponentët e ndjeshme të sigurisë, kontrollohet nëse i takon përdoruesi
atij roli që ka të drejtat e qasjes si dhe privilegjet adekuate. Nëse po, procesi shkon pa
probleme. Nëse përdoruesi nuk ka të drejtë qasjeje, ai njoftohet se po përpiqet të hyjë në një
burim të mbrojtur. Nëse është faqja që përdoruesi dëshiron të qaset atëherë pjesa e ndaluar e
faqes është e padukshme ose qasja mohohet. Shumica e opsioneve të aplikimit janë në menynë e
aplikacioneve. Secili përdorues do të ketë të drejta të përcaktuara për të hyrë në disa opsione të
menysë. URL-ja e vërtetë që shfaqet gjatë përzgjedhjes së opsioneve të menysë paraqitet si
privilegj dhe i është caktuar në mënyrë indirekte një përdoruesi përmes një roli të veçantë. (Anel
Tanovic ,Fahrudin Orucevic)

2.8.3.5 Niveli i URL-së

Niveli i URL-së i sigurisë lidhet me burimet që arrihen përmes serverit të aplikimit. URL mund
të përfaqësojë imazhe, file, faqe, etj. Nëse është komponent i ndjeshëm i sigurisë, atëherë ajo do
të caktohet në rolin që anëtarët e tij kanë qasje në këto komponente. Ato do të vendosen në
drejtori të mbrojtura specifike, të cilat do të qasen vetëm me kontroll paraprak të të drejtave të
qasjes. Nëse është një komponent i sigurisë, atëherë ato mund të vendosen në dosjet publike që
mund të arrihen thjesht duke specifikuar URL-në e adresës së internetit në shfletuesin tuaj. (Anel
Tanovic ,Fahrudin Orucevic)

Tabela 2: Rolet e përcaktuara te drejtës se qasjes ne operatorin e telekomit te sistemit te
informacionit (Jan van Bon, Arjen de Jong, Axel Kolthof, Mike Pieper, June 2008)
Roli i përdoruesit te aplikacionit
Përdoruesi i aplikacionit
Administratori i aplikacionit

Përshkrimi i rolit të përdoruesve të aplikacioneve
Përdoruesi që monitoron përdoruesit e tjerë
Përdoruesi i cili kryen procesin e regjistrimit të
përdoruesit dhe ka qasje në kode.
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Administratori IT

Super përdoruesi i cili menaxhon aplikacionet, mban
kodet dhe shqyrton shkrimet.

Administratori i zyrës mbështetëse

Përdoruesi i cili ka të drejtën e qasjes në të gjitha
opsionet e aplikacioneve në sistemin e informacionit.

Administrator

Përdoruesit që kanë më shumë të drejta të qasjes në
krahasim me administratorin e Back Office që kërkohet
të punojë në shërbimin e kundërt të operatorëve të
Telekomit.

Administratori i qendres se thirrjeve

Përdoruesit që kanë më shumë

të drejta të qasjes në

krahasim me Administratorin e Back-Office që
kërkohet të punojë në qendrën e thirrjeve të
operatorëve të telekomit.
Administratori VPN

Përdoruesi i cili ka të drejtën e qasjes në VPN dhe
pjesë të tjera të aplikacioneve të kërkuara për
menaxherët e llogarive të mëdha të operatorit të
Telekomit

2.8.3.6 Niveli i faqes (page)

Nëse një rishikim ose modifikim i të dhënave në një tabelë në formularin: një përdorues do të
jetë në gjendje të rishikojë vetëm informacionin nga tabela, ndërsa të tjerët do të jenë në gjendje
të ndryshojnë të dhënat në tabelë. Kjo është pjesa më e vështirë e zbatimit, prandaj
rekomandohet që kjo të implementohet duke zgjedhur një nga mënyrat e mësipërme dhe pastaj
nëse nuk ka zgjidhje të pranueshme kjo metodë duhet të trajtohet. (Anel Tanovic ,Fahrudin
Orucevic)

21

2.9

Menaxhimi i sistemeve të operacionit në operatorin OrangeNet

Shumica e operatorëve të vegjël janë duke punuar me një sistem transmetimi analog dhe disa
digjital, por duke mos përdorur ndonjë sistem informacioni, ku problemi më i madh që ata kanë
është çështja e grumbullimit të burimeve financiare nga konsumatorët, pasi që ndërprerja e
shërbimit duhet të bëhet manualisht një nga një, dhe në disa raste në shërbimet televizive, ajo
duhet të shkyçet nga porti i furnizimit. Ky seksion do të përshkruajë hulumtimin e sistemit të
menaxhimit të informatave në ndërmarrjen e telekomunikacionit OrangeNet që merret me
shërbimet: Internet, Kabllo dhe Telefon Fiks (VOIP). (Vehbi Ramaj, Besnik Hajdari, )
Ajo mund të përshkruhet si një sistem informacioni që përbëhet nga tre nënsisteme të
informacionit ose tre pjesë, respektivisht si një lidhje automatike prej tre sistemeve:

1. Billing Systems.
2. The Conax system and
3. Radius Manager

Sistemet e faturimit, Conax dhe Radius janë sisteme fizike të ndara që janë të lidhura dhe
komunikojnë me njëri-tjetrin nëpërmjet IP-ve duke pranuar të dhëna nga protokollet e ndryshme
si http, ftp, etj., të cilat përpunohen dhe transformohen në informacione dhe më vonë në
vendimet e menaxhimit. Prandaj çdo shmangie e të dhënave, informacioni i njërit prej sistemeve
ndikon në sistemin tjetër. Në mënyrë të veçantë, kontributi i një nënsistemi dërgohet në
nënsistemin tjetër të informacionit dhe saktësia e daljes së një nënsistemi ndikon në saktësinë e
inputit të nënsistemit tjetër. Për shembull, nëse data e saktë e fillimit dhe data e përfundimit të
plotë të konsumatorëve nuk regjistrohet në nënsistemin Conax, kjo mungesë do të regjistrohet në
nënsistemin e faturimit me një deklaratë të gabuar lidhur me faturimin e saktë të klientit.

2.9.1 Sistemi i faturimit

Sistemi i faturimit përfaqëson procesin për mbledhjen e tarifave dhe shërbimeve të thirrjeve për
një përdorues ose grup përdoruesish të caktuar duke aplikuar zbritjen e shumës dhe përgatitjen e
të dhënave të faturimit Me pak fjalë, ky sistem zbaton ngarkimin si një kusht (në kohë) për një
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aktivitet të caktuar. Faturimi i telekomunikacionit është procesi për mbledhjen e tarifave dhe
shërbimeve të thirrjeve për një përdorues apo grup përdoruesish, duke aplikuar zbritjen e çmimit
dhe përgatitjen e të dhënave për faturën. (Vehbi Ramaj, Besnik Hajdari, )
Në tarifimin e telekomunikacioneve është aktiviteti për përcaktimin e shpenzimeve (në kohë) për
një thirrje të veçantë.
Problemet të cilat janë evidente në këtë kompani:


Sistemi i faturimit nuk është i lidhur me sistemin Conax dhe Radius Manager. Në këtë
rast janë 3 sisteme të ndara ku komunikimi mes tyre është krejtësisht manual dhe në
momentin e pagesës nga stafi i klientit duhet që regjistrimi i faturës të kryhet ndaras në
listën e klientëve, të caktohet skadimi i afatit të fundit, të futet në sistemin Conax dhe të
shkruhet në datën që është në faturë. E njëjta gjë duhet të kryhet edhe tek sistemi i Radius
Manager. Ky sistem zakonisht gabon në pjesën ku datat nuk përputhen me faturën, në
Conax dhe Radius Manager. Kjo padyshim që reflekton në mënyrë direkte autoritetin dhe
seriozitetin e kompanisë kur konsumatorët gabohen.



Sistemi i faturimit nuk është i lidhur me sistemin bankar, gjë që shkakton shumë
probleme sepse një person duhet vazhdimisht të ketë kontakte me bankat ku operatori ka
të hapura llogaritë, ashtu që konsumatorët që kryejnë pagesat përmes bankës t’i
procesojnë në sistemin e faturimit. Në këtë situatë ne shpeshherë hasim në ankesa nga
klientët sepse gjatë procesit të pagesave bankare mund të bëhet gabim nga stafi i bankës
ose nga stafi i kompanisë që kryen pagesën, me ç’rast klienti nuk procesohet në kohë dhe
me saktësi.



Mbështetja teknike kryhet në mënyrë manule dhe klasike, si dhe kjo pikë është
ekstremisht sensitive për reputacionin e kompanisë, përderisa natyra e biznesit është
komplet shërbyese. Është një zakon që 90% e biznesit të kompanive të
telekomunikacionit fokusohet në shërbim të produktit dhe kur konsumatori ankohet,
mënyra manule e çasjes ndaj këtij klienti është procedurë burokratike që zgjatë shumë
dhe për të cilën kohë klienti nuk ka durim të pres.



Raportet financiare si dhe ato të investimeve nuk janë automatike që shkakton shumë
stres gjatë periudhës së raportimit tek institucionet. Është e ditur tashmë se kompanitë e
telekomunikacionit, përveç raportimeve tek administrata tatimore, duhet të kryejnë edhe
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telekomunikacionit si dhe tek komisioni i pavarur i mediave. Të gjitha këto raporte duhet
të kryhen në përputhje me TAK, ARKEP dhe IMC.

2.10 Menaxhimi i sistemve të informacionit në ALBtelecom dhe IPKO

2.10.1 ALBtelecom

ALBtelecom, dikur një agjenci qeveritare dhe telekomunikacioni në Shqipëri, u privatizua në
vitin 2007 dhe që atëherë është në rritje me shpejtësi. Që nga viti 1912 kompania ALBtelecom
ka qenë zgjedhja e parë e shqiptarëve kur është fjala për komunikim. Gjiganti i telekomit ofron
telefoninë fikse, qasjen e dedikuar në internet, kartat me parapagim dhe shumë të tjera.
Megjithatë, ALBtelecom kishte një sistem të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët që, për
shkak të një funksionaliteti jo fleksibil të faturimit, marketingut të ndaluar dhe shitjes i pengonte
ata për krijimin e produkteve dhe shërbimeve unike dhe kreative. Ata shpesh ishin te vonuar në
treg dhe nuk kishin sisteme të mbështetjes dhe sistemeve të operacioneve të automatizuara nga
end-to-end. (ALBtelecom)
Kompania vendosi që është e nevojshme për të futur faturimin e unifikuar, për të zëvendësuar
sistemet e trashëgimisë dhe për të shkrirë sistemet e saj me degën e lëvizshme Eagle Mobile. Për
ta bërë këtë, ajo zgjodhi zgjidhjen e faturimit SAP Hybris dhe aplikacionin SAP për Menaxhimin
e Marrëdhënieve me klientë(CRM).
Ajo tani mund të faturoj klientët për shërbime prepaid ose postpaid në kohë reale dhe offline,
mund të ofroj llogari të unifikuara për abonentët e linjës fikse apo mobile si dhe të ofroj produkte
konvergjente.
Gjithashtu menaxherët e ALBtelecom dëshironin të përdorin klientët dhe të dhënat e rrjetit në
mënyrë më strategjike. Problemi ishte se të dhënat ishin ruajtur në mënyrë të paqëndrueshme në
shumë formate të ndryshme, duke përfshirë hartat e letrës, CAD file dhe imazhet e skanuara.
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Kështu që Basarsoft integroi të dhënat e ndryshme në një sistem informacioni gjeografik të
thjeshtë, dhe i lehtë për t'u përdorur (GIS). (ALBtelecom)
Në këtë mënyrë, ALBtelecom u bë në gjendje të analizojë modelet e konsumatorëve, të llogarisë
të ardhurat dhe kostot, dhe të planifikojë mënyrën më të mirë për të instaluar linja të reja optike,
të gjitha gjeografikisht dhe të zmadhueshme në çdo shkallë, nga një adresë e vetme në shtëpi dhe
përtej vendit. Ç'është më e rëndësishmja, stafi i ALBtelecom tani është në gjendje të sintetizojë
të gjitha njohuritë në dispozicion pasi që ata vendosin se sa larg do të shkojë kompania e tyre.
Basarsoft siguron:


Sintezën e të dhënave në një sistem të thjeshtë të përdorshëm, me qasje në fjalëkalim, i
unifikuar për menaxherët, inxhinierët, operatorët, stafi i shitjeve dhe ekipet në terren.



Modulet e aplikimit në desktop që thjeshtojnë hyrjen dhe analizën gjithëpërfshirëse të të
dhënave.



Aplikime të bazuara në web për menaxhimin e marketingut, shitjes dhe vendimmarrjen
hapësinore.



Secili klient u gjet me adresë të saktë të mbivendosur në hartën e rrjetit, duke mundësuar
gjenerimin e statistikave individuale ose të kategorive në çdo shkallë.



Aplikime të bazuara në web për ekipet e fushës së mirëmbajtjes, duke bërë të mundur
përditësimet e statusit të rrjetit në kohë reale.



Rrjeti u digjitalizua për të treguar lidhjen fizike për mirëmbajtjen dhe planifikimin më të
mirë.



Me integrimin e SAP, përparimi i investimeve (p.sh. instalimet e reja kabllore) tani mund
të monitorohet nga harta.

ALBtelecom, duke përdorur mjedisin e integruar GIS të Basarsoft, tani është gati për të
përmirësuar shitjet në terren dhe mirëmbajtjen përmes të dhënave të rrjetit në kohë reale të
qasura me tableta celular. ALBtelecom është gjithashtu gati për të projektuar kthimet e
investimeve sipas vendndodhjes, kapacitetit dhe normave të përdorimit, pasi bën kalimin nga një
bakër kryesisht në një rrjet fibër optik. Teknologjitë të cilat i përdorin janë: Oracle Spatial,
MapInfo, MapXtreme.net, SAP, C#.
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2.10.2 IPKO

IPKO Telekomunikacioni ka filluar operacionet e saj në Kosovë në fillim të dekadës së fundit si
startim lokal i orientuar kryesisht në ofrimin e shërbimit fiks në internet.
Duke qenë një mbështetje e fortë e operacioneve të biznesit të IPKO-s që nga viti 2005, por
gjithashtu për shkak të ekspertizës së saj dhe shumë projekteve të suksesshme të dorëzuara në
sektorin e telekomunikacionit, Verso Group u njoh si një partner i vlefshëm dhe një integrues
kryesor i sistemit, i cili u besua një projekti të implementimit të sistemit të faturimit dhe CRM
konvergjent. (IPKO)
Më shumë se 230,000 familje në mbarë Kosovën llogariten në IPKO Telekomunikacion për të
ofruar shërbime telefonike moderne dhe telefonike fikse, si dhe TV digjital kabllor dhe internet.
Për të mbështetur rritjen e saj të gjerë dhe një numër të madh të produkteve dhe shërbimeve të
reja, IPKO ka nevojë për aftësi fleksibile të vlerësimit dhe aftësinë për të faturuar në një hierarki
komplekse të konsumatorëve.
Duhej gjithashtu të ishte në gjendje të mbështeste klientë që janë në rritje post-paid me zbritje të
avancuar dhe aftësinë për të krijuar një faturë të vetme nga sistemet e vlerësimit dhe të faturimit
të shumëfishta. Si përdorues afatgjatë i aplikacionit SAP ERP, kishte kuptim që IPKO të
lansonte komponentën e tarifimit të disponueshëm në zgjidhjen e faturimit SAP Hybris. Tani ajo
ka një sistem të vetëm për menaxhimin e marrëdhënieve me klientët për të gjithë biznesin.
Kompania tani ka faturim fleksibël që e lejon atë të shkojë në treg me produkte dhe shërbime të
reja më shpejt se kurrë më parë.
SAP Hybris Billing i lejon IPKO-se që të sjellë produkte të reja në treg më shpejt dhe më efektiv
se kurrë më parë. Kjo kishte ndikim të drejtpërdrejtë në arritjen e pritjeve të mësipërme mbi
treguesit kryesorë të performancës së kompanisë, reduktimin e kostove operacionale,
përmirësimin e kënaqësisë së klientit dhe rritjen e gatishmërisë.
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2.11 Roli i menaxhimi të sistemeve të informacionit në telekom

Çdo organizatë fitimprurëse ka përcaktuar proceset e biznesit dhe një sërë rregullash për të

siguruar që vendimet lidhur me biznesin t'i përmbahen standardeve të vendosura nga organizata.
Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit (MIS) luan një rol të rëndësishëm në përcaktimin,
dizajnimin, zhvillimin dhe zbatimin e suksesshëm të proceseve, sistemeve të biznesit të
kompanisë pasi ato janë të mbështetura nga sistemi i vjetër i teknologjisë për të siguruar jo
humbjen e të dhënave, kohën minimale dhe kohëzgjatjen mesatare kohore mes dështimeve, të
cilat janë komponentë kyç për vazhdimësinë e biznesit mbi të gjitha. Për më tepër, MIS ofron
mbështetje për metodologjitë e forta të kthimit në mënyrë që biznesi të mbetet në punë në rast të
llojeve të ndryshme të situatave të fatkeqësive. (Zaidi)
Në industrinë e telekomit , MIS ka një rol të rëndësishëm për të luajtur. Duke filluar nga pastrimi
i të dhënave, pastaj duke kaluar nëpër fazat e ngarkimit dhe përpunimit të të dhënave, zbatimit të
proceseve të biznesit dhe proceseve të prodhimit. MIS mundëson ruajtjen dhe përpunimin e
informacionit të plotë të biznesit me qëllim të përgjithshëm për ta bërë atë informacion të
disponueshëm sipas kërkesës në formatin e kërkuar. Pa i futur në përdorim pjesën më të madhe
të funksioneve/parametrave të MIS(Softuerin e aplikacioneve, sistemet e menaxhimit të të
dhënave, publikimet me web faqe, qendrat e thirrjes, dhe CRM) një setup i telekomit është
thjeshtë një setup i vjetër, jo i besueshëm, dhe me performancë të dobët, si dhe me pamundësi të
të pasurit karakteristika krahasuese siç janë humbja minimale e të dhënave, largimi i kohës jo
produktive, dhe kohë mesatare më të lartë ndërmjet dështimeve.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Menaxhimi i sistemit te informacionit është një temë e gjerë dhe e pranishme në biznese të
ndryshme duke pasur në mendje fusha të ndryshme në të cilat këto biznese operojnë. Aktualisht,
në mendësinë e bizneseve globale, menaxhimi i sistemeve te informacionit është një ndër temat
kryesore të cilat vendosen në tavolinën e diskutimit kur flitet për zhvillimin dhe përmirësimin e
kompanisë. Njëkohësisht, ky zhvillim, duke qenë fokusi primar dhe kryesorë i kompanisë
analizon në detaj të gjitha degët e kompanisë dhe më pas me ndihmën e sistemeve dhe softuerëve
të inkorporuar si menaxhues të sistemit të informacionit nxjerr të dhënat, bën analizat dhe ofron
zgjidhjet apo rrugën që duhet ndjekur drejt zgjidhjes.
Megjithatë, fatkeqësisht, për bizneset vendore si dhe për disa biznese globale nuk mund të thuhet
e njëjta gjë. Arsyet kryesore janë mentaliteti i shoqërisë sonë si dhe vetëdijesimi i ulët sa i përket
rëndësisë së teknologjisë, sistemeve dhe softuerëve të ndryshëm që mundësojnë menaxhimin e
sistemeve të informacionit.
Rrjedhimisht, ky punim ka për qëllim që fillimisht të njoftoj të gjithë me konceptin e MIS, të
sqaroj se çfarë është MIS dhe gjithashtu të shfaq përparësitë dhe mangësitë e MIS duke analizuar
disa kompani vendore dhe të rajonit si dhe duke anketuar disa punonjës vendor të kompanive të
profilit telekomunikativ për të kuptuar se sa janë të informuar rreth MIS, sa përdoren dhe si bëhet
menaxhimi i sistemeve të informacionit në kompanitë e tyre si dhe rëndësinë që ka për ta MIS.
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4

METODOLOGJIA

Kjo pjesë e punimit fokusohet në metodologjine e punës që është përdorur për të kryer një
analizë rreth përdorimit të MIS në kompanitë më të mëdha kombëtare që operojnë në tregun
Shqiptar, në fushën e shërbimeve telekomunikative.
Padyshim, diferenca ndërmjet shërbimeve të njëjta tek kompani të ndryshme bëhet pikërisht nga
marrëdhëniet që kompanitë krijojnë me klientët qofshin ato ndermarje te vogla, te mesme apo të
mëdha. Duke pasur parasysh këtë fakt, për të arritur në një përfundim, për të analizuar dhe për të
dhënë zgjidhjet e mundshme për përmirësimin e ngecjeve apo problemeve eventuale, në këtë
punim janë përdorur dy metoda të studimit, ajo sasiore dhe kuantitative. Tek pjesa sasiore janë
bërë hulumtime në artikuj, publikime, libra shkencore dhe studime të rëndësishme në tërësi mbi
menaxhimin e sistemeve te informacionit dhe në veçanti te MIS në fushën e shërbimeve
telekomunikative. Në anën tjetër tek pjesa kuantitative është bërë anketimi i një grupi të zgjedhur
të njerëzve, punonjës apo punëdhënës kryesisht të kompanive që operojnë në fushën e
shërbimeve telekomunikative.
Fillimisht, qëllimi parësor ka qenë pasurimi i njohurive rreth sistemeve të informacionit, dhe
çfarë SI mund të bëjë për të përmirësuar proceset kryesore të ndërrmarjeve të vogla dhe të
mesme. Qëllimi tjetër ka qenë të mësohet se sa përdoren sistemet e informacionit në ndermarrjet
tona si dhe të kuptohet ndikimi i përgjithshem pas përdorimit të tyre. Tek këto informacione
kemi arritur fillimisht përmes të dhënave sekondare ku kemi hulumtuar literaturë kryesisht
ndërkombëtare por edhe kombëtare nga interneti apo burimet njerëzore direkte në marrëdhënie
pune me kompani që operojnë në tregun tonë. Kjo është bërë me qellim që të kuptojmë më
shumë për temën dhe burimet e përdorura kanë qenë kryesisht libra. Mirëpo, gjatë kërkimit, kemi
hasur edhe në revista shkencore dhe publikime të shumta lidhur me këtë hulumtim. Qëllimi i
rradhës ka qenë të kuptojmë përdorimin e MIS në Kosovë në fushën e teknologjise informative,
si ndikojnë ato në kosto të produkteve, në kënaqësinë e klientit, në shpërndarjen e informacionit
dhe të kuptojmë se sa në hap me kohën janë sistemet e menaxhimit të informacionit që përdorin
kompanitë vendore. Për të arritur tek ky rezultat, kemi nxjerur të dhëna primare nga një pyetësor
që është zhvilluar online me anë të Google Forms. Pyetësori përfshin 10 pyetje të formës
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kuantitative. Pyetësori ka qenë i vetë-administruar dhe është publikuar në mënyrë elektronike
duke përdorur internetin, njëashtu dhe me takime në zyret e disa prej kompanive.
E fundit, por jo më pak e rëndësishme, është bërë rikapitullimi i punimit duke vendosur në fokus
pikat kryesore si dhe duke dhënë konkluzionet dhe zgjidhjet për temën e shqyrtuar.
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PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

Ky kapitull përfshinë të gjitha rezultatet e fituara nga pytësori i bërë prej 51 punonjës apo
punëdhënës kryesisht të kompanive që operojnë në fushën e shërbimeve telekomunikative siç
jane: Vala, IPKO, Kujtesa, Z-Mobile, ArtMotion. Kjo analizë empirike është realizuar gjatë
periudhës Prill-Korrik 2018 ku është përfshirë analiza dhe ndikimi i menaxhimit të sistemve të
informacionit ne kompanitë që operojnë ne fushën e shërbimeve telekomunikative.

Figura 4: Përdorueshmëria e MIS

Në këtë figurë paraqitet përqindja e përdorimit të sistemeve të menaxhimit të informacionit nga
ana e punëtorëve të kompanive të cilat ofrojnë shërbime telekomunikative.
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Figura 5: Gjatësia e përdorimit të MIS

Kjo figurë vë ne kemi kohëzgjatjen e përdorimit të MIS nga ana e kompanive, ashtu që nga ky
hulumtim rezulton se pjesa më e madhe e kompanive këtë sistem janë duke e përdorur në
periudhën kohore prej 2-5 vite.
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Figura 6 : Lidhja ne mes te zyrës qendrore me degët e kompanisë
Në këtë figurë paraqitet lidhja në mes të zyrës qendrore me degët e saja ashtu që nga ky
hulumtim rezulton se pjesa më e madhe e kompanive lidhjen në mes të zyrës qendrore dhe
degëve të saja e bën përmes sistemeve të informacionit.
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Figura 7 : Përshpejtimi i lidhjes se brendshme përmes SI
Në këtë figurë paraqitet përshpejtimi i lidhjes së brendshme të kompanisë përmes SI dhe nga të
gjeturat e këtij hulumtimi vihet në pah se përqindja më e madhe e kompanive janë të mendimit
që lidhja e brendshme përmes SI e përshpejton shkëmbimin e informacione.
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Figura 8 : Shpejtësia e punës pas përdorimit te MIS
Një ndër pyetjet kryesore të këtij hulumtimi përmes pyetësorit ka qenë pyetja për ndikimin e
përdorimit të MIS në shpejtësinë e punës për arsye se kjo ndikon direkt në shumë faktorë kyç të
lidhur me kënaqësinë e klientit e cila më pas automatikisht përkthehet në profit për kompaninë.
Siç shihet nga figura, prej 51 të anketuarve 90.2% mendojnë se përdorimi i MIS ka rritur
shpejtësinë e punës.
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Figura 9 :Kualiteti i sistemit për menaxhimin e informacionit
Kjo pyetje është bërë me qëllim që të kuptohet se sa rëndësi i jepet kualitetit të sistemit të
menaxhimit ashtu që të mundësoj punën në një mjedis dinamik të biznesit. Nga kjo pyetje kemi
ardh në përfundim se për shumicën e të anketuarve (78.4%) sistemi i informacionit është i
përshtatshëm për nevojat dhe punën në një mjedis dinamik të biznesit, që do të thotë se për
kompanitë lokale dhe ato që operojnë në fushën e telekomit në Kosovë kualiteti i MIS është i
rëndësishëm.
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Pyetjet e mëposhtme janë rreth produkteve të ofruara nga kompania juaj

Figura 10 : Kostoja e Produktit me përdorimin e SI

Në këtë figurë paraqitet kostoja e produktit me përdorimin e SI dhe nga rezultatet e këtij
hulumtimi arrihet në përfundim se kostoja e produktit me përdorimin e SI nuk rritet.

37

Figura 11 : Kualiteti i produktit me përdorimin e SI

Kjo figurë paraqet se kualiteti i produktit gjatë përdorimit të SI është rritur.
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Figura 12: Çmimi i Produktit me përdorimin e SI
Në këtë figurë paraqitet çmimi i produktit me përdorimin e SI dhe nga ky hulumtim kemi ardh në
përfundim se nuk është minimizuar çmimi i produktit me përdorimin e SI(35.3%).
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Figura 13: Promovimi i produkteve me anë të SI
Nga ky rezultat kemi ardhur në përfundim se me përdorimin e SI krijohet një mundësi e
promovimit të një gamë më të gjerë të produkteve (84.3%).
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KONKLUZION DHE REKOMANDIME

Gjatë këtij studimi, përmes materialit të shfletuar si dhe hulumtimit të kryer përmes pyetësorit
kemi arritur në disa përfundime. Sistemet e informacionit janë sisteme që përdoren në kompani
të fushave të ndryshme në të cilat ato operojnë. Mirëpo, duke qenë se fokusi jonë ka qenë tek
përdorimi i këtyre sistemeve në kompanitë që operojnë në fushën e telekomunikacionit, nga
hulumtimi i bërë mund të themi lehtësisht se këto sisteme gjejnë përdorim të gjerë në fushën e
telekomunikacionit.
MIS në fushën e shërbimeve telekomunikative është shumë i rëndësishëm për shumë degë të
biznesit. Këtu përfshihen burimet njerëzore, financat, shitjet etj. Për shkak të nevojës më të
madhe për kontroll dhe saktësi, financat janë degët që në shumicën e kompanive që operojnë në
fushën e shërbimeve telekomunikative gjejnë përdorimin më të gjerë të sistemeve të
informacionit. Megjithatë, nga materialet e shfletuara kemi ardh në përfundim se edhe degët e
tjera të lartë-përmendura shohin shumë përparësi në përdorimin e MIS dhe i përdorin ato.
Kështu, në kompanitë me numër të madh të punëtorëve, burimet njerëzore shohin përparësi në
përdorimin e MIS-it sidomos në menaxhimin e pushimeve vjetore të punëtorëve dhe lëvizjet e
ndryshme brenda hierarkisë së kompanisë. Në anën tjetër, shitjet përmes MIS dërgojnë
informacion tek degë të ndryshme të kompanisë, që shërbejnë për aspekte të ndryshme siç janë
analiza e tregut, konkurrenca në treg, si dhe kënaqësia e klientit që është faktori kryesorë që
gjeneron shitjet e që kjo nënkupton bazën e profitit të çdo kompanie.
Hulumtimet që kemi bërë kanë rezultuar se në fushën e shërbimeve telekomunikative të gjitha
kompanitë vendore, në degë të ndryshme të tyre përdorin MIS-in. Megjithatë, ashtu siç kemi
nisur si shtet i ri, me biznese të reja ashtu ka nisur edhe përdorimi i MIS-it. Nga anketimi që
kemi bërë kemi ardh në përfundim se shumica e kompanive tona që operojnë në fushën e
shërbimeve telekomunikative e përdorin MIS-in prej 2-5 vite ndërsa vetëm një pjesë e vogël e
përdorin atë për më shumë se 10 vite. Megjithatë, jo të gjitha këto kompani e kanë të lidhur zyrën
qëndrore vetëm përmes sistemit të informacionit. Disa prej tyre ende kanë lidhje me zyrën
qendrore përmes letrave dhe dokumenteve të ndryshme. Gjithashtu, kemi ardh në përfundim se
përdorimi i MIS përshpejton komunikimin e brendshëm, rrit shpejtësinë e punës së stafit, nuk
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ndikon koston por rrit kualitetin e produktit final dhe mundëson promovimin e një game të gjerë
të produkteve.
Ndërsa, si pjesë e rekomandimeve të pjesëve që duhet të përmirësohen në strukturat e sistemeve
të informacioneve në kompanitë lokale është çështja e sigurisë së të dhënave, rimëkëmbjes nga
fatkeqësitë (ang. Disaster recovery) si dhe përshtatja dhe përmirësimi i sistemit të tyre të
informacionit në mënyrë që të jetë në hap me mjediset dinamike të punës.
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8

SHTOJCAT

8.1

Pytësor per sistemet e informacionit

te menaxhimit

ne fushen

e sherbimeve

telekomunikative
1. A përdor kompania juaj sistem të menaxhimit të informacionit?



Po



Jo

2. Ju lutem na tregoni se sa kohë ka që kompania juaj e përdorë MIS ?



Më pak se dy vite



2-5 vite



5-8 vite



8-10 vite



Më shumë se 10 vite

3. Ju lutem na tregoni se si është e lidhur zyra qëndrore me degët tjera të kompanisë?



Përmes sistemit të informacionit



Përmes letrave dhe dokumenteve të ndryshme



Të dyjat
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4. A e përshpejton lidhjen e brendshme sistemi i informacionit?



Po



Jo



Nuk ka ndryshim

5. Si ndikohet shpejtësia e punës së stafit pas përdorimit të një sistemi të menaxhimit të
informacionit ?



Rritet shpejtësia



Zvogelohet shpejësia



Nuk ka ndryshim

6. A është sistemi i juaj i informacionit mjaftueshëm i përshtatshëm për të qenë në hap me
një mjedis dinamik të biznesit ?



Po



Jo



Pa koment
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7. A rritet kostoja e produktit me përdorimin e sistemit te informacionit ?



Po



Jo

8. A rritet kualiteti i produktit me përdorimin e sistemit te informacionit ?



Po



Jo



Nuk ka ndryshim

9. A është minimizuar çmimi i produktit me përdorimin e sistemit të informacionit?



Po



Jo



Nuk ka ndryshim

10. A krijon përdorimi i sistemit të informacionit mundësi të promovimit të një game të
gjerë të produkteve?



Po



Jo
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